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I

ABSTRAKT
Ky studim është bërë në fushën e menaxhimit duke pasur parasysh rëndësinë dhe
perceptimin që mund të kenë kompanit në zinxhirin e furnizimit nga produkte të
ndryshme.
Qëllimi është për të kuptuar se sa ka rëndësi zinxhiri i furnizimit nga kompanit të cilat
shesin me pakicë e që furnizohen nga furnitorët e ndryshëm.
Realisht duhet kuptuar që zinxhiri i furnizimit nuk është i thjeshtë pasi që kompanitë
thuajse në 99% të rasteve nuk kanë të bëjnë vetëm me një furnizues dhe me një
konsumatorë. Kështu, meqë zinxhiri i furnizimit mbulon gjithçka nga zhvillimi,
bashkëveprimi, prodhimi, e logjistika madje edhe sistemet e informimit me qëllim të
koordinimit të këtyre aktiviteteve organizatat të cilat përbëjnë zinxhirin e menaxhimit
janë të lidhura mes veti përmes një rrjedhe fizike, informative, dhe financiare.
Objektivi i dytë i këtij studimi është të analizojë se si realizohet zinxhiri i furnizimit duke
pasur parasysh softëver të ndryshëm, gjithashtu duke përfshir në këtë pjesë edhe synimet
ne zinxhirin e furnzimit.
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1. HYRJE

Kjo temë ka një rendësi të madhe sepse i shpjegon qartë të gjitha procedurat e të zinxhirit
të furnizimit duke analizuar 29 kompani të cilat operojnë në Albi Mall dhe Banken TEB.
Ky studim është bërë në fushën e menaxhimit duke pasur parasysh rëndësinë dhe
perceptimin që mund të kenë kompanit në zinxhirin e furnizimit nga produkte të
ndryshme.
Qëllimi është për të kuptuar se sa ka rendësi zinxhiri i furnizimit nga kompanit të cilat
shesin me pakicë e që furnizohen nga furnitorët e ndryshëm.
Objektivi i dytë i këtij studimi është të analizojë se si realizohet zinxhiri i furnizimit duke
pasur parasysh softëver të ndryshëm, gjithashtu duke përfshir në këtë pjesë edhe synimet
ne zinxhirin e furnzimit. Në ditët e sotme për shumë kompani strategjia e zinxhirit të
furnizimit luan një rol kritik në gjenerimin dhe ruajtjen e përparësis krahasuese.Në
mjedisin aktual të biznesit, të karakteriuzuar nga një konkurencë e fuqishme dhe një
dinamizëm i lartë , fitimi dhe ruajtja e përparësis konkuruese kërkon bashkëpunim dhe
bashkërendim të vazhdushëm me burime dhe partner të jashtëm. Funksioni i menaxhimit
të zinxhirit të furnizimit për nga natyra e vetë mund të veproj si bashkërenduese i
informacionit dhe i vendimëve midis kompanive në një zinxhir furnizimi.Integrimi i
zinxhirit të furnizimit ka potencialin për të quar kompaninë drejt një performance më të
mirë në termat e kostove dhe diferencimit. Një zinxhir i integruar kërkon menaxhimin e
rrjedhave të inventarëve, rrjedhave të informacionit, rrjedhave financiare si dhe
menaxhimin e marrdhënjëve të zinxhirit të furnizimit. Njëashtu integrimi i zinxhirit të
furnizimit kërkon që antarët e zinxhirit të furnizimit të operojnë, të bashkëpunojnë, të
ndajnë informacion, të besojnë njëri-tjetrin, të formojnë marrdhënje afatgjata, të ndajnë
teknologjinë e njohuritë dhe të përqendrohen në menaxhimin e proceseve të integruara të
biznesit të cilat shtrihen përgjatë partneritetit dhe lidhjeve të zinxhirit të furnizimit.

Duke u mbështetur vetëm në definicionet e mësipërme mund të thjeshtëzojmë fillimisht
sqarimin e zinxhirit të furnizimit e pastaj edhe mënyrën e menaxhimin të tij. Pra në një
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kompani zinxhiri më i thjeshtë i furnizimit është vija nga një furnizues deri tek kompania
dhe nga kompania deri tek konsumatori. Kurse forma makro e zinxhirit të furnizimit
paraqet të gjithë të inkyadruarit në realizimin e një produkti apo shërbimi.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1

Definimi në rrjetin e menxhimit zinxhiror

Shoqëria jonë nuk do të ekzistonte ashtu sikurse e njohim sot dhe as nuk do zhvillohej me
këto parametra në pranine e menaxherëve të cilët drejtojnë organizatat e saj. Kështu
theksonte P.Drucker, për të cilin menaxhimi efektiv është ndoshta burimi kryesor i
vendeve të zhvilluara dhe burimi më i domosdoshem për zhvillimin e mëtejshëm të tyre.
Sot mundësite potenciale për progres janë të lidhura ngushtë,vecanerisht në cilësinë e
menaxhimit. Të gjitha organizatat të vogla apo të mëdha, private apo publike, të
orientuara nga fitimi ose jo e pavarësisht nga fusha ku e ushtrojnë aktivitetin e tyre kanë
një gjë të përbashket: nevojen për tu menaxhuar. Secila prej tyre, për arritjen e qëllimit
final angazhon një sërë burimesh njerezore, material dhe financiare. Janë pikërisht
menaxherët ata që procesin e punës e bashkojnë dhe kordinojnë këto burime të rralla për
arritjen e objektivave organizative, që pranojnë riskun dhe marrin vendime në një mjedis
dinamik ku ndërthuren e influencojnë një gamë të gjerë faktorësh ekonomik, social dhe
teknik. Janë ata që veprojnë si novator për prezantimin dhe futjen e produktëve apo
shërbimëve të reja, të teknologjisë moderne e kompetitive, për përsosjen apo përdorimin
e formave moderne të organizimit që kerkon koha për përballimin me efektivitet të luftës
së konkurrencës e për të qenë të sukseshëm në treg. Menaxherët jane kështu burimi
kryesor, më i kushtueshmi dhe më i rëndësishmi për cdo organizatë. Praktika ka vërtetuar
se në mjaft raste në suksesin apo dështimin e biznesit faktori vendimtar ka qenë aftësia
apo paaftësia e ekipit menaxherial. Në studimet e tij shkencore për natyrën e punës
menaxheriale H.Mintzberg ka theksuar se një organizatë ka nevojë për menaxher
(Handfield, 2011).
- Për tu siguruar që organizata realizon qëllimin bazë të saj dhe prodhimin eficent të
produktëve dhe shërbimëve, për të projektuar dhe ruajtur stabilitetin e operacionëve të
organizates,
- Për të hartuar strategjinë dhe për të adaptuar organizatën në një mënyrë të kontrolluar
kundrejt ndryshimeve të mjedisit,
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- Si një autoritet zyrtar qe menaxhon sistemin organizativ. Rëndësine e manaxhimit dhe
të stafit menaxherial P. Drucker, një nga studiuesit dhe kontribuesit kryesorë të kësaj
shkence e ka argumentuar duke u bazuar në tre shembuj domethënës që kanë hyrë tashmë
në histori Ford Motors Company, Siemens dhe Generals Motors.
Ford dhe Siemens ngriten dy nga kompanitë më të suksesshme të biznesit në botë,
themelet e të cilave u tronditen rëndë dhe shkuan deri në prag të falimentimit, sepse që të
dy nuk e kuptuan rëndësinë dhe domosdoshmërinë e menaxherëve në organizatat e tyre
të mëdha. Sipas tyre për të drejtuar me efektivitet biznesin rëndësi ka pronari-menaxher
me shpirt sipërmarrësi, I cili ka nevojë vetëm për ndihmesa apo asistente, por jo për
menaxhere.
Ardhja në krye të Ford Motors e H. Ford II pa eksperiencë por që solli një ekip
menaxheresh, dhe nevoja për financim e Siemensit për ti shpëtuar falimentimit që e
detyroi këtë kompani të pranonte një struktur menaxhimi dhe menaxhere ishin faktorët
themelorë që sollen ringritjen e këtyre dy perandorive gjigande të biznesit dhe rifitmin e
pozitave dominuese të tyre në tregun botrorë
Krejt ndryshe ndodhi me A. Sloan, presidentin e ri të General Motors, i cili e mori në dorë
drejtimin e kesaj kompanie kur ajo ishte në rënie dhe mezi po i bënte balle konkurrencës.
A. Sloan futi ekipin e menaxherëve në drejtimin e kompanisë dhe pas kësaj, brenda një
periudhe 5 vjecare kjo kompani fitoi një vend lidershipi në industrinë e automobilave.
Menaxhimi si shkencë është relativisht e re, ajo ka marre zhvillim sidomos në shekullin
e XX-të, por aktualisht organizatat e biznesit veprojnë në kushtet e një konkurrence të
fortë, të brendshme dhe ndërkombëtare, të ndryshimeve të shpejta cilësore teknologjike e
ku rreziku i dështimit i ndjek ato hap pas hapi, roli dhe rëndësia e menaxhimit është rritur
mjaftë. Eshte rritur dukshem edhe kërkesa për menaxhere të aftë si dhe preokupimi dhe
invesitmet e firmave për përgaditjen e ekipeve menaxheriale.
Nga ana tjetër, sot janë me dhjetra dhe qindra shkolla dhe universitetet kudo në botë që
ofrojnë diploma e kurse specializimi në këtë fushë. Menaxhmenti paraqet procesin e
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orientimit të vetëdijshëm të aktivitetëve njerëzore kah realizimi i qëllimit–qëllimeve të
caktuara, përkatsisht tërsinë e ndërlidhur të pesë funksioneve:
Planifikimit, organizimit, kuadrit (personelit), udhëheqjes dhe kontrollit. Menaxhimi i
zinxhirit të Furnizimit shkurt i thirrur edhe në shqip si SCM (akronim nga
anglishtja: supply chain management – SCM) nënkupton kontrollimin e zinxhirit të
furnizimit si proces biznesi që nga furnizuesit përmes kompanisë e deri tek konsumatori.
Në këtë pikëpamje duhet theksuar që zinxhiri i furnizimit nuk përfshinë vetëm produktin
fizik dhe aktivitetet e tij, por gjithashtu edhe informacionet të cilat kanë të bëjnë me
produktin si dhe përbërësit tjerë të cilët trajtojnë produktin nga faza në fazë, ose hap pas
hapi.( Rama V.2013).Gjatë viteve të fundit integrimi i zinxhirit të furnizimit ka fituar
vëmendje të madhe nga ana e akademikëve dhe menaxherëve të kompanive.Njohurit që
ne posdojmë mbi mënyrën se si funksionon realizimi i integrimit te zinxhirit të furnizimit
dhe se si kompanit ia dalin të integrojnë veprimtaritë e tyre të brendëshme dhe të jashtme
janë ende të kufizuara (NC State University, 2013).
Një ashtu të kufizuara janë edhe dijet tona mbi madhësinë me të cilin integrimi i zinxhirit
të furnizimit lidhet apo ndikon mbi kënaqësinë e konsumatorit, besnikrinë e konsumatorit
dhe konkurencën e sipërmarrjes.
Në literaturë mund të gjejmë definicione të ndryshme të SCM-it të cilat vënë në theks
ndonjë element më shumë se tjetrin ose në përgjithësi përfshijnë më shumë ose më pak
elemente si më të rëndësishme. Nga definicionet mësimdhënëse po dallojmë definicionin
e bërë nga (ku theksohet që menaxhimi i zinxhirit të furnizimit paraqet:
“Menaxhimin e materialeve rrjedhëse së informacionëve në një zinxhir furnizimi që të
ofrohet shkalla më e lartë e kënaqjes së konsumatorëve me shpenzimet më të ulta të
mundëshme”
Në anën tjetër PhD Robert Handfield thotë (Handfield, 2011).
“Menaxhimi i zinxhirt të furnizimit është menaxhimi aktiv i zinxhirit të aktiviteteve të
furnizimit për të maksimizuar vlerën e konsumatorëve dhe për të arritur avantazh të
vazhdueshëm konkurrues. Paraqet përpjekje të vetëdijshme nga ana e kompanive
5

furnizuese për të zhvilluar dhe mirëmbajtur zinxhirët e furnizimit në mënyrat efektive dhe
efikase të mundeshme”
Për më tepër, autorë të ndryshëm ofrojnë edhe më shumë definicione për menaxhimin e
zinxhirit të furnizimit, por që e tërë baza e këtyre definicioneve është sqaruar me
definicionet e mësipërme të marra si shembull (NC State University, 2013).
2.2

Të kuptuarit e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit

Në ditët e sotme për shumë kompani strategjia e zinxhirit të furnizimit luan një rol kritik
në gjenerimin dhe ruajtjen e përparësis krahasuese.Në mjedisin aktual të biznesit, të
karakteriuzuar nga një konkurencë e fuqishme dhe një dinamizëm i lartë , fitimi dhe
ruajtja e përparësis konkuruese kërkon bashkëpunim dhe bashkërendim të vazhdushëm
me burime dhe partner të jashtëm.Funksioni i menaxhimit të zinxhirit të furnizimit për
nga natyra e vetë mund të veproj si bashkërenduese i informacionit dhe i vendimëve midis
kompanive në një zinxhir furnizimi.
Duke u mbështetur vetëm në definicionet e mësipërme mund të thjeshtëzojmë fillimisht
sqarimin e zinxhirit të furnizimit e pastaj edhe mënyrën e menaxhimin të tij. Pra në një
kompani zinxhiri më i thjeshtë i furnizimit është vija nga një furnizues deri tek kompania
dhe nga kompania deri tek konsumatori.
Kjo vijë që lidh kompaninë me një furnizues dhe një konsumator përmes proceseve të
saja njihet si zinxhir i furnizimit. Kuptohet që ky zinxhir është i bazuar në procese të
caktuara, të paradefinuara, si tek furnizuesi e konsumatori ashtu edhe tek kompania. Në
mënyrë që ky zinxhir të funksionojë, kompania duhet të menaxhojë proceset dhe
aktivitetet e tyre në këtë zinxhir, ky angazhim i kompanisë njihet si menaxhim i zinxhirit
të furnizimit.
Realisht duhet kuptuar që zinxhiri i furnizimit nuk është i thjeshtë, por një pjesë shumë e
komplikuar e proceseve të kompanisë pasi që kompanitë thuajse në 99% të rasteve nuk
kanë të bëjnë vetëm me një furnizues dhe me një konsumatorë.
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Kështu, meqë zinxhiri i furnizimit mbulon gjithçka nga zhvillimi, bashkëveprimi,
prodhimi, e logjistika, madje edhe sistemet e informimit me qëllim të kordinimit të këtyre
aktiviteteve, organizatat të cilat përbëjnë zinxhirin e menaxhimit janë të lidhura mes veti
përmes një rrjedhe fizike, informative, dhe financiare (Handfield, 2011; NC State
University, 2013).
•Në këtë rast rrjedhat fizike nënkuptojnë përfshirjen në transportimin, zhvendosjen,

dhe ruajtjen e të mirave dhe materialeve,duke përbërë pjesën bazë dhe më të
dukshme të zinxhirit të furnizimit.
•

Në anën tjetër rrjedhat informative aspak më të pa rëndësishme se ato fizike,
mundësojnë që partnerët e ndryshëm në zinxhirin e furnizimit të mund të
kordinojnë planet e tyre afatgjate dhe të kontrollojnë rrjedhën e përditshme të
të mirave dhe materialëve përgjatë zinxhirit të furnizimit.

Rrjedhat informative nën ndikim të teknologjisë informative, tanimë për shumë kompani
janë edhe më të rëndësishme se sa ato fizike, meqë kjo teknologji ka ndikuar që
kompanitë të kenë një lloj motërzimi gjatë bashkëpunimit mes tyre dhe jo vetëm të jenë
pjesë e një zinxhiri të furnizimit. Ky lloj i ndërveprim i kompanive mes veti nënkupton
integrim të proceseve të biznesit.
•Së fundi, rrjedhat financiare përcaktojnë llojet, kushtet dhe mënyrën e përcaktimit

dhe menaxhimit të pagesave hyrëse dhe dalëse.
Nga analiza e këtyre rrjedhave mund të përqendrohemi në këndvështrimin tjetër që është
definimi i aktivitetëve të një kompanie në menaxhimin efikas të zinxhirit të furnizimit.
Ndarja dhe të kuptuarit e drejtë e këtyre aktivitetëve mundëson që kompania në mënyrë
efikase të përcaktojë marrëdhëniet me kompanitë pjesëmarrëse në të njëjtin zinxhir dhe
të menaxhojë ato për të siguruar rrjedhë efektive të proceseve për t’i plotësuar nevojat
dhe për të kënaqur konsumatorin (Cambridgekipp, 2015).
Aktivitetet kryesore që duhet ndërmarrë janë:
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Figura 1 Aktivitetet e zinxhirit te furnizimit
Burimi (Cambridgekipp ,2015) Prokurimi i furnizimit
1. Realizimi i planit – praqet pjesën strategjike të menaxhimit të zinxhirit të
furnizimit meqë tek ky aktivitet kompanitë përcaktojnë strategji për të
mundësuar menaxhimin e të gjitha burimeve të cilat ndihmojnë në plotësimin
e nevojave të konsumatorëve.
2. Planifikimi në këtë rast përfshinë përcaktimin e parametrave të përshtatshëm
për të strukturuar, monitoruar dhe ristrukturuar zinxhirin e furnizimit në
mënyrë që të funksionojë me efikasitet dhe me shpenzime të ulëta , dhe
njëkohësisht tu ofrojë kualitet dhe vlerë konsumatorëve.
3. Përcaktimi i burimeve – nënkupton shfrytëzimin e parametrave të planit
strategjik për të përcaktuar çmimet, proceset e shpërndarjes dhe proceset e
pagesës përmes të cilave elemente bëhet përzgjedhja e furnizuesve të cilët
ofrojnë të mirat dhe shërbimet për realizimin e prodhimit. Në këtë tërësi
aktivitetesh bën pjesë dhe ristrukturimi i “paketës” së furnizuesve në
rast nevoje për rishqyrtimit të efikasitetit të kësaj pjese të zinxhirit ose të
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zinxhirit të furnizimit në përgjithësi. Viteve të fundit ky lloj i aktiviteteve është
gjysmë i automatizuar përmes teknologjisë informative ku kompanitë
ndërlidhen përmes një sistemi për të automatizuar disa nga hapat e marrjes së
vendimeve të cilat janë të paracaktuar me kontratën fillestare të
bashkëveprimit.
4. Prodhimi – përfshinë aktivitetet e zhvillimit të planit konkret për realizimin e
prodhimit, testimin e prodhimit, paketimit dhe përgatitjen e tij për shpërndarje.
Në këtë pjesë kompania përmes realizimit të këtij plani mund të bëjë matjen e
niveleve të kualitetit të prodhimit dhe të produktivitetit të punëtorëve.
5. Shpërndarja – paraqet pjesën logjistike të menaxhimit të zinxhirit të
furnizimit, ku kompanitë koordinojnë pranimin e kërkesave nga konsumatorët,
formojnë rrjetin e shpërndarjes dhe shitjes së prodhimit, dhe zhvillojnë sistemin
e menaxhimit të pagesave.
6. Pranimi i kthimeve – mund të paraqesë pjesën më problematike të menaxhimit
të zinxhirit të furnizimit si në planifikim ashtu edhe në realizim.
Udhëheqësit duhet të realizojnë plan të rrjedhshëm i cili mbulon të gjitha
aktivitetet për pranimin e prodhimeve të rikthyera nga konsumatorët dhe t’i
mbështesin konsumatorët në kërkesat e tyre në mënyrë sa më efikase dhe me kosto
sa më të ulëta (Cambridgekipp , 2015).
2.3

Teoritë e zinxhirit të furnizimit

Zinxhiri i furnzimit i quajtur gjithashtu edhe zinxhiri i vlerës, përfshin të gjitha proceset
të cilat krijojnë vlerë e që janë të nevojshme për të lëvruar produktin apo shërbimin tek
konsumatori apo tregu përfundimtar.Nje zinxhir furnzimi përbehet nga të gjithë hapat dhe
proceset e përfshirë në lëvrimin e produktit apo shërbimit tek konsumatori
përfundimtar.Në mënyrë më të plotë zinxhiri i furnzimit përkufiziohet si rrjeti i
faciliteteve dhe veprimtarive të cilat kryejnë funksionet e zhvillimit të produktit,
prokurimit te materialeve nga shitësi, prodhimin e produkteve, shpërndarjen e mallrave
tek konsumatorët si dhe mbështetjen pas shitjes.Sipas Martin Chrisopher, termi zinxhir i
furnizimit fillimisht mund të mos ketë patur kuptimin e zinxhirit të vlerës dhe ka bërë që
zinxhiri i vlerës të zgjerohet përtej kufijve të kompanisë dhe në këtë mënyr zinxhiri i
furnzimit ëshë shënderuar në zinxhirin e vlerës.Shumë fusha të tjera, si logjistika,
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operacionet, teknologjia dhe informacioni, marketingu apo sjellja organizative kanë
kontribuar në zhvillimin e konceptit të zinxhirit të furnzimit dhe lëmit të menaxhimit të
zinxhirit të furnzimit.
Fillimisht zinxhiri i funrizimit ka qenë i përqendruar mbi eficiencen, por me kalimin e
viteve studimet kanë evoluar duke u përqendruar tek adaptushmëria, fleksibiliteti dhe
përshtatshmëria e zinxhirit të furnizimit.Këto tre vecori të zinxhirit të furnizimit kanë
fituar shumë vëmendje sot pasi produktet dhe shërbime të ndryshme kërkojnë dizajnime,
konfigurime dhe praktika të ndryshme të zinxhirit të furnizimit.Disa modele të zinxhirit
të furnizimit mundësojnë lidershipin e kostos, kurse të tjerët mundësojnë diferencimin
dhe fleksibilitetin.Asnjë model i zinxhirit të furnzimit nuk mund të jetë i aplikushëm në
mënyrë universale tek cdo produkt apo shërbim në cdo treg.Përkundrazi cdo zinxhir
furnizimi duhet të dizajnjohet, modelohet, ndërtohet, zhvillohet dhe menaxhohet në
përputhje me kërkesat e konsumatorëve për produktin apo shërbimin në fjalë.Për të arritur
këtë nivel të lartë përputhshmërie është e domosdoshme që të integrohen edhe proceset të
cilat ndodhin jashtë sipërmarrjeve përbërese të një zinxhiri të furnizimit.
2.4

Rëndësia e integrimit të zinxhirit të furnizimit

Integrimi i njësive të brendshme funksionale të biznesit është një proces i domosdoshëm
për krijimin e një përparësie të dallueshme konkuruese nga ana e sipërmarrjes.
Sidoqoftë kjo nuk është e mjaftushme sot në mjedisin dinamik që rrethojn kompanitë,ato
duhet që të përqendrohen në kompetencat e tyre bazë.
Objektiv i konstruktit të integrimit të zinxhirit të furnizimit është përfshirja e dëshirave të
konsumatorit dhe menaxhimi i burimeve heterogjene të antareve të ndryshëm të zinxhirit
të furnizimit.Aftësia për të shfrytëzuar burimet në dispozicion është e mundur të arrihet
vetëm nëse lidhjet midis antarëve të zinxhirit të furnizimit të konsiderohen si burime të
shfrytëzushme.Lidhjet e zinxhirit të furnizimit lidhin entitete të ndryshme në zinxhirin e
furnizimit dhe mundësojnë bashkërendimin dhe integrimin e rrjedhës se materialeve të
informacionit dhe të fondeve midis antarëve te kanalit, duke krijuar një strategji e cila na
qon në një përparësi konkuruese të qëndrushme për sipërmarrjet e veqanta dhe për
zinxhirin e furnizimit në tërësi.Integrimi, bashkëpunimi, bashkërendimin dhe
sinkronizimi i zinxhirit të furnizimit, të gjithë këta janë tepër kritike për krijimin e një
zinxhiri të funizimit të zhdërvjellt e të reagushëm.Integrimi i zinxhirit të furnzimit është
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i domosdoshëm për krijimin e fleksibilitetit dhe zhdërvjelltësinë në zinxhirin e furnizimit,
pasi integrimi i planeve të zhvillimit të produktëve dhe dizajnimi i poduktëve të reja me
furnizuesit mundëson investime të reduktuara dhe një reagim më të shpejtë ndaj tregut.
Integrimi i zinxhirit të furnizimit ka potencialin për të quar kompaninë drejt një
performance më të mirë në termat e kostove dhe diferencimit.Një zinxhir i integruar
kërkon menaxhimin e rrjedhave të inventarëve, rrjedhave të informacionit, rrjedhave
financiare si dhe menaxhimin e marrdhënjëve të zinxhirit të furnizimit.Njëashtu integrimi
i zinxhirit të furnizimit kërkon që antarët e zinxhirit të furnizimit të operojnë, të
bashkëpunojnë, të ndajnë informacion, të besojnë njëri-tjetrin, të formojnë marrdhënje
afatgjata, të ndajnë teknologjinë e njohuritë dhe të përqendrohen në menaxhimin e
proceseve të integruara të biznesit të cilat shtrihen përgjatë partneritetit dhe lidhjeve të
zinxhirit të furnizimit.
2.5

Integrimi i zinxhirit të furnzimit dhe konkurrenca e kompanive

Studimet të cilat paraqesin një lidhje të drejpërdrejt midis integrimit të zinxhirit të
furnizimit dhe konkurencës së kompanisë janë të pakta.Më tepër përqendrohen në
ndikimin e praktikave të vecanta të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit mbi përparësit
konkurruese të kompanisë apo mbi treguesin specifik të konkurrencës, sic mund të jenë
lidership i kostos dhe pjesës së tregut.Praktika e zinxhirit të furnizimit janë përkufizuar si
një grup veprimtarish të ndërmarra nga një sipërmarrje për të promovuar menaxhmin
efektiv të zinxhirit të saj të frunizimit.Duke patur parasysh këtë faktorë të konukurrencës
(Mrsc.Zirije Hasani 2013).
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Figura 2 Faktorët e konkurrencës gjatë zinxhirit të furnizimit
(Mrsc.Zirije Hasani 2013)
Parakash (2011) analizon rolin e cilësisë së shërbimit në zinxhirin e furnizimit, duke
studiuar ndikimin e saj mbi konkurencën, kënaqësinë dhe përfundimisht mbi përparësinë
konkurruese dhe performancën ogranizative të kompanisë.
Gjetjet e studimit treguan një marrdhënje pozitive midis cilësisë së shërbimit në zinxhirin
e furnizimit, kënaqësisë dhe besnikërisë dhe përparësisë konkurruese (Reimann, F. and
Ketchen, D. 2017.

2.6

Treguesit themlor të zinxhirit të furnizimit

Treguesit e integrimit të zinxhirit të furnizimit do të reflektojnë perceptimin e
menaxherëve për nivelin e integrimit të kompanisë së tyre, duke u përqendruar në nivelin
e përgjithshëm të integrimit dhe në nivelin e integrimit me furnizuesit brenda kompanisë
dhe me konsumatorët.Në zhvilimin e treguesve të integrimit të zinxhirit të furnizimit kemi
këto rezultate (Handfield, 2011).
1.Të pasurit e një niveli të lartë të përgjithshëm të integrimit të zinxhirit të
furnizimit. Niveli i perecptuar i përgjithshëm i integrimit të zinxhirit të
furnizimit që menaxheret e kompanisë mendojnë që kanë.
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2.Të pasurit e një niveli të lartë integrimi me furnizuesit. Niveli i perceptuar i
përgjithshëm i integrimit me furnizuesit që menaxherët e kompanisë mendojnë
se kanë.
3.Të pasuritë e një niveli të lartë integrimit ndërfunksionale brenda kompanisë.
Niveli i perceptuar i përgjithshëm i integrimit të brendëshem ndërfunksional që
menaxherët e kompanisë mendojnë se kanë.
4.Të pasurit e një niveli të lartë integrimi me konsumatorët. Niveli i perceptuar
i përgjithshëm i integrimit me kosmuatorët që menaxherët e kompanisë
mendonjnë se kanë (Reimann, F. and Ketchen, D. 2017)
2.7

Synimet e Menaxhimit të Zinxhirit të Furnizimit

Zinxhiri i furnizimit ekziston vetvetiu që në momentin kur kompania bashkëpunon me
kompani tjera për të mundësuar realizimin efikas të aktivitetëve të veta dhe për të kënaqur
konsumatorin. I tërë angazhimi për të pasqyruar këtë zinxhirë si dhe të gjitha aktivitetet
që realizohen në të është i ngritur mbi shpenzime të cilat janë aq të mëdha sa zinxhiri është
i komplikuar. Të gjitha këto shpenzime janë të arsyeshme vetëm në rast se ky menaxhim
realizohet me qëllim, dhe ia arrin atij qëllimi, të realizimit të përfitimeve për kompaninë.
Në shikim të parë duket sikur i tërë angazhimi i kompanisë është i përqendruar në
kënaqjen e konsumatorit, por kjo nuk është e vërtetë. Konsumatori është burimi i të
hyrave të kompanisë dhe kënaqja e tij është e vetmja mënyrë për të “vjelur” atë.
Synimi i kompanisë në thelb nuk është kënaqja e konsumatorit, por gjetja e rrugëve për
të rritur përfitimet dhe arritja e tyre. Me menaxhimin e zinxhirit të furnizimit kompania
synon të arrijë tre qëllime kryesore (Handfield, 2011).
1. Zvogëlimin e inventarit
2. Rritjen e shpejtësisë së transaksioneve
3. Rritja e fitimit
Qëllimet tjera shumë të rëndësishme të cilat kompania dëshiron t’i arrijë me menaxhimin
e zinxhirit të furnizimit janë (Mrsc.Zirije Hasani 2013)
•Trajektimi,

thjeshtëzimi dhe standardizimi i ambientit të veprimit
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•Ruajtja

e stabilitetit dhe sigurisë vepruese

•Krijimi

dhe ruajtja e shkathtësisë dhe fleksibilitetit

•Rritja

e shkallës së inovacionit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të

shërbimeve
•Rritja

2.8

e shkallës së të mësuarit dhe përvojës së veprimit në këtë fush

Softuerët për menaxhimin e zinxhirit të furnizimit

Me zhvillimin e teknologjisë informative janë përmirësuar dukshëm mundësitë e
menaxhimit sa më efikas të biznesit në përgjithësi e të zinxhirit të furnizimit në veçanti.
Kompani të ndryshme të specializuara në teknologjinë informative kanë zhvilluar
aplikacione të ndryshme të cilat mundësojnë menaxhimin e thuajse çdo hapi të këtij
zinxhiri, por në fund vendimet përfundimtare i marrin ekspertët e thirrur për çështjet
konkrete në situatat konkrete.
Llojet kryesore të softuerëve për menaxhimin e zinxhirit të furnizimit janë (Handfield,
2011).
•softuerët

e planifikimit – të cilët shfrytëzojnë algoritme për të përllogaritur rrugët

më të mira për të përmbushur kërkesat
•softuerët e ekzekutimit – përcjellin

gjendjen fizike të të mirave, bën menaxhimin

e materialeve, dhe ofron informacione financiare për të gjitha palët e përfshira
në zinxhirë.
Sofuter më të njohur profesional janë (Mrsc.Zirije Hasani 2013)
•SAP

SCM

•IBM

SCM

•Oracle

SCM

•JDA CSM
•Ariba

SCM

•Manhattan

Associates CSM.
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2.9

Menaxhimi i riskut përgjatë zinxhirit të furnizimit

Me rrezik kuptojmë paraqitjen e një ngjarje ekonomikisht të dëmshme e cila sjell pasoja
të rënda në sektorin ekonomik dhe financiar.Menaxhimi i rrezikut është një proces shumë
i rendësishëm i cili shfaqet në qdo ndërmarrje.
Menaxhimi i rrezikut është një proces i rendësishëm i cili kalon nëpër këto faza (
Mrsc.Zirije Hasani 2013)
1. Identifikimi i rreziqeve
2. Vlersimi i humbjeve potenciale
3. Zgjedhja e metodave për mbulimin e rrezikut
4. Marrja e vendimëve dhe efektet e rrezikut

Identifikimi i rrezikut është faza në të cilën personat kompetent merren me analizen e
rrezikut dhe hulumtimin e shkaqeve të cilat e kanë shkaktuar këtë rrezik.
Vlersimi i humbjeve këtu përcaktohet madhësia e rrezikut i cili ka ndodhur.Më sakt mund
të thuhet se këtu bëhet vlersimi i gjerësisë dhe dinamikës së rrezikut nga aspekti i
madhësisë.
Zgjedhja e metodave për mbulimin e rrezikut në pajtim me qëllimet dhe detyrat e
subjekteve ekonomike me të cilat mund të realizohej kundërshtimi ndaj dëmeve të
mundshme.
Marrja e vendimëve dhe efektet e rrezikut-menaxherët të cilët mirren me sigurim të
kredive në rast të paraqitjësn së rrezikut, në shumicën e rastëve bëjën edhe sigurimin e
kredive për asrye të paraqitjës së rrezikut në moskthimin e kredisë.Në këtë rast
menaxheret duhet të marrin vendime në lidhje me rreziqet dhe duhet ti kenë parasysh
efektet dhe pasojat që mund të i posedojnë këto rreziqe.
Me menaxhimin e rrezikut në mënyr të drejtpërdrejt merren persona profesionist të cilët
quhen edhe ris-menaxherët, të cilët duhet të kenë njohuri të mjaftueshme se si mund të
vije deri te rrezik në rast të mos kthimit të kredive në sistemin bankar.
Risk-menaxherët duhet të jenë të lidhur ngusht me ata sektorët ku pasojat e rrezikut janë
më të mëdha, në mënyrë që të përdorin metoda të caktuara për të ndaluar këtë rrezik.
Risk-menaxherët duhet ti kryen disa funkisone që lidhën me çështjet e sigurimit si në
ndërmarrje ashtu edhe në qështjet tjera të cilat munde të preken nga rreziqet.
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Funkisonet themelore të menaxhmentit me rrezikun janë:
1. Informimi mbi dëmet potenciale dhe aplikimi i metodave përkatëse për mbrojtje
ekonomike me analizën e shpenzimëve të programit të masave mbrojtëse,
shpenzimëve për premi të sigurimit, si dhe shpenzimëve të tjera të menaxhmentit
me rrezikun.
2. Të krijohet siguri për aksionarët , të evitojnë dhe të i drejtojnë nga dëmet
potenciale.
3. Të aplikohen dispozita mbi mbrojtjen e objektëve dhe procesit qarkullues ta
parave dhe mallit në ndërmarrje, mbi sigurimin e pasurisë së ndërmarrjes etj.
4. Të mundësohet kontinuiteti i afarizmit të subjektit të ndërmarrjes me sigurimin e
personave në rast të largimit të risk-menaxherëve (Schlegel, G. and Trent, R.
2015).

2.10 Identifikimi i rrezikut

Identifikimi i rrezikut është faza kryesore e menaxhimit me rrezikun.Zgjedhja e metodës
së drejt për menaxhimin e rrezikut nga ana e menaxherëve profesionist është së pari të
identifikimi i rrezikut në mënyrë të sakt me qëllim që të dihen se cilat hapa duhet të
ndërmerren që të bëhet parandalimi i tij.Gjatë aplikimit të fazës së identifikimit të rrezikut
duhet të aplikohen disa procedura, prej tyre më të rendësishmet janë:
-Të përcaktohet prejardhja apo natyra e rrezikut- Kjo do të thotë se këtu nevoitet që nga
ana e menaxherëve të mësohet se për cilat rreziqe bëhet fjalë, për rreziqe pronësore,
rreziqe personale apo për rreziqe nga ana e natyrës.
-Të definohet natyra e rrezikut- të bëhet velërsimi i rrezikut si dhe të cakohet natyra e
dëmit të mundshëm.
-Të sistematizohen shkaqet dhe pasojat e rrezikut të shkaktuar-këtu nevoitet që të bëhet
zbulimi se cilat kan qenë shkaqet dhe pasojat të cilat e kanë shkaktuar rreziku, me qëllim
që në të ardhmën të mos vie deri te rreziqe e tilla (Schlegel, G. and Trent, R. 2015).
Për identifikimin e rreziqeve duhet të bëhet përshkrimi i objektit që i nënshtrohet rrezikut
me të dhënat mbi probalitetin e dëmeve dhe mundësin e kontrollimit të tyre.
Rreziku mund të idenftifikohet edhe nga raportet financiare të subjektëve ekonomike
sipas pozicionëve të pozitës financiare ose nga llogaria e fitimit ose humbjës ( pozita e
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performancës financiare).Në procesin e identifikimit të rrezikut të gjitha informatat e
mundshme për një subjekt mund të ofrojna siguri agjendët, shoqatat profesionale,
konsultantët për menaxhmentin e rrezikut dhe të gjitha ata që disponojnë njohuri mbi
rrezikun që i nënshtrohet ndonjë subjekt (Jabbour, L. (2012).

2.11 Vlerësimi i rrezikut

Vlerësimi i rrezikut është fazë në procesin e menaxhimit të rrezikut në të cilën përcaktohet
intesiteti dhe shpeshtësia e ndonjë rreziku në bazë të dhënave dhe analizava mbi ecurinë
e dëmeve në të kaluarën.Çdo subjekt ekonomik dhe financiar duhet të bëjë vlerësimin e
intezitetit dhe shpeshtësinë e dëmit si dhe dëmin maksimal që mund të krijohet për rrezik
të veçantë.
Në bazë të rangut të përcaktuar të dëmit personi që e menaxhon rrezikun apo riskmenaxherët zgjedhin metoda me të përshtatshme ose kombinimin e metodave për
administrimin e rrezikut. Për të bërë vlerësimin e rrezikut siguruesit duhet:( Limani Y.
2013)
1. Të bëjë grumbullimin e informatave në bazë të cilave do të mund të pranojë ose
refuzoj rrezikun e ofruar.
2. Të bëhet vlerësimi i rrezikut, pra të cekët madhësia e rrezikut që mund të pësoj
bankat dhe institucionet financiare.
3. Të mbaj llogari mbi heqjen dorë të sigurimit.Ne raste që bëhet sigurimi i një numri
të kredive atëher rreziku është më i vogël, e nëse kredit nuk janë të siguruara
atëher rreziku është më i madhë.Për këtë arsye nëse risk-menaxherët heqin dor
nga sigurimi i kredive atëher ata duhet që të mbajnë në llogari të vetë këtë
dorëheqje.
Më rastin e vlerësimt të rrezikut duhet të përdoren disa elemente prej të cilave më
qenësore janë (Handfield, 2011).
1. Shpeshtësia e dëmit- paraqet numrin e dëmeve për një periudhë të caktuar.
2. Intesiteti i dëmit- paraqet përqindjen e dëmit të lëndës së siguruar dhe
3. Vlera e lëndës së sigurimit-çdo lënd e sigurimit e në rastin tonë sigurimi i kredive
në të ardhmën do të bëhet rritja e vlerës së saj (Waters, C. 2007).
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2.12 Metodat e menaxhimit me rrezikun

Metodat e menaxhimit me rrezikun janë të ndara në grupe e ne do ti përmendim vetëm
disa (Limani Y. 2013)
1. Metodat e kontrollit fizik- me të cilën zvoglohet numri dhe madhësia e dëmit të
cilat janë: shmangia me rrezikun dhe zvoglimi i madhësisë së rrezikut (me mjete
fizike, me standardizim, edukim etj)
2. Metoda e kontrollit financiar- me të cilat sigurohen mjetet për mbulimin e dëmeve
e këto janë: mbajtja e rrezikut (me shitjen e pasurisë, formimi i fondit për
vetëmbajtje, huat, shoqërit aksionare vetanake), transferi i rrezikut (kontratat:
hedging, leasing) dhe sigurimi (Waters, C. 2007).

2.13 Rreziku i zinxhirit furnizues

Rreziqet e zinxhirit të furnizimit

përfshijnë futjen e falsifikimeve, prodhimin e

paautorizuar, manipulimin, vjedhjen,futja e softuerit dhe pajisjeve pëe qëllime të
dëmtimit të biznesit (p.sh., pajisjet për ndjekjen e GPS, patate të skuqura kompjuterike
etj.), si dhe
praktikat e dobëta të prodhimit dhe zhvillimit në zinxhirin e furnizimit. Këto rreziqe janë
realizuar kur kërcënimet në zinxhirin e furnizimit shfrytëzojnë dobësitë ekzistuese.
Duhet të theksohet se mund të duhen vite për një dobësi që rrjedh nga zinxhiri i furnizimit
për ta shfrytëzuar dhe zvogluar këtë rrezik. Përveç kësaj, mund të jetë e vështirë të
përcaktohet nëse një ngjarje ishte e drejtpërdrejtë rezultat i një dobësie të zinxhirit të
furnizimit. Kjo mund të rezultojë në një ndikim negativ në një organizatë ,misione që
mund të shkojnë nga reduktimi në nivelet e shërbimit që çon në pakënaqësinë e klientëve
ndaj vjedhjes së
pronës intelektuale ose degradimit të funksioneve kritike të misionit.
Për menaxhimin e rrezikut të furnizimit duhet të ndiqen këta hapa:
1.Rreziku i kuadrit - vendosni kontekstin për vendimet e bazuara në rrezik dhe
gjendjen aktuale të informacionit sistemi ose infrastruktura e zinxhirit të
furnizimit
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2.Vlerësimi i riskut - shqyrtimi dhe interpretimi i kriticitetit, kërcënimit,
ndjeshmërisë, gjasave, ndikimit që lidhet me informacion
3.Përgjigjen ndaj rrezikut të përcaktuar një herë – zgjidhet rreziku, përshtatet dhe
zbatohen kontrollet zbutëse;
4.Monitoron rrezikun në mënyrë të vazhdueshme, duke përfshirë ndryshimet në
një sistem informacioni ose furnizimi me infrastrukturë zinxhiri, duke përdorur
komunikime efektive organizative dhe një lak feedback për përmirësim të
vazhdueshëm (Waters, C. 2007; Handfield, 2011).

Menaxhimi i rreziqeve të zinxhirit të furnizimit me TIK është një ndërmarrje komplekse
dhe shumëplanëshe që kërkon një koordinim përpjekje në një organizatë dhe ndërtimin e
marrëdhënieve të besimit dhe komunikimin me të jashtme dhe partnerët e brendshëm dhe
palët

e

interesuara.

Kjo

përfshin

(http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-161.pdf)
1.Angazhimin e shumë disiplinave në identifikimin e prioriteteve dhe zhvillimin e
zgjidhjeve;
2.Duke siguruar që aktivitetet e SCRM të TIK-së të kryhen në të gjithë SDLC; dhe
3.Duke inkorporuar SCRM të TIK-ut në vendimet e përgjithshme të menaxhimit të
rrezikut. Aktivitetet e SCRM të TIK-ut duhet të përfshijnë identifikimin dhe vlerësimin e
rreziqeve të aplikueshme, përcaktimin e veprimeve të përshtatshme lehtësuese, zhvillimin
e TIK
Për shkak se zinxhirët e furnizimit të TIK ndryshojnë në të gjitha brendet organizatave,
planet e SCRM të TIK duhet të jenë të përshtatura për kontekste individuale organizative,
programore dhe operacionale. Këto plane të përshtatura për SCRM të TIK-ut
do të sigurojë bazën për të përcaktuar nëse një sistem informacioni është "i përshtatshëm
për qëllime" dhe si i tillë kontrollet duhet të përshtaten në përputhje me rrethanat. Planet
e përshtatura të SCRM të TIK-ut do të ndihmojnë organizatat që të përqendrohen
burime të përshtatshme për funksionet dhe komponentët më kritike në bazë të organizimit
kërkesat e misionit / biznesit dhe mjedisin e tyre të rrezikut (Waters, C. 2007).
Aktivitetet e SCRM të TIK mund të kryhen nga një sërë individësh ose grupesh brenda
një organizate duke filluar nga një individ i vetëm tek komitetet, ndarjet, programet apo
ndonjë organizatë tjetër. Aktivitetet e SCRM të TIK-ut do të jenë të dallueshme për
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organizata të ndryshme në varësi të struktures se organizatës, kultures, misionit dhe
shumë faktorëve të tjerë. Duhet të theksohet se ky publikim u jep organizatave
fleksibilitetin ose u ndimonë të zhvillojnë dokumentacionin e pavarur (p.sh., politikat,
vlerësimet dhe planin e autorizimit (A & A) dhe Planin SCRM të TIK) për TIK SCRM,
ose për ta integruar atë në ekzistues) (Waters, C. 2007; Schlegel, G. and Trent, R. 2015)

20

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Një gjë është e sigurt se bota është duke ndryshuar dhe duke u zhvilluar si rezultat i
teknologjisë softëverike e cila ka shkaktuar një zhvillim të madh në të gjitha fushat e
sidomos në menaxhimin e rrezikut përgjatë zinxhirit të furnizimit. Nëse i krahasojmë
zhvillimet të cilat janë duke ndodhur rreth nesh nga periudha e pas luftës, atëherë bindemi
se ky konstatim është realitet dhe të gjitha këto zhvillime kanë ardhur si rezultat i
teknologjisë informative e cila ka krijuar programe të ndryshme në menaxhimin e
zinxhirit të furnizimit. Ndryshimet janë të shpejta, radikale, më të fuqishme se asnjëherë
më parë në historinë e vendit tonë.
Nga hulumtimi i literaturës është konstatuar se ekziston një numër i madh programesh
softëverike të cilat mundësojnë menaxhimin e rrezikut në zinxhirin e furnizimit e bashkë
me të edhe menaxhimin e anës financiare.
Në këtë hulumtim do të paraqesim një anket të shkurt të realizuar 29 kompani në Albi
Mall dhe në Bankën TEB në lidhje me zinxhirin e furnizimit dhe do ti analizojmë disa
pytje:
1.Si bëhet menaxhimi i zinxhirit të furnizimit?
2.Sa janë të kënqaur kompanitë me mënyren e furnizimit nga ana e furnizueseve?
3.Cilat janë risqet potenciale që e kanosin funksionimin e Zinxhirit të Furnizmit?
4.Si menaxhohet risku në zinxhirin e furnizimit në Kompanitë Kosovare?

Këto pytje do të jenë rezultat i këtij punimi duke analizuar përparësit që ipen në
menaxhimin e rrezikut të zinxhirit të furnzimit.
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4. METODOLOGJIA
Për rezultatin e këtij punimi është përdorur një metodologji që konsiston në mbledhjen e
të dhënave primare të cilat janë marrë nga intervista me stafin menaxhues të dy
kompanive që vështrojnë veprimtarin ekonomikë në tregun e Kosovës.
Është bërë një analizë e të dhënave të cilët menaxheret e dy kompanive kanë ndihmuar
në sqarimin praktik të menaxhimit të zinxhirt të furnizimit.
Me anë të aplikimit të softëverve ëshë bërë edhe lehtësimi i punës në menaxhimin e
rrezikut të furnzimit.
Me zhvillimin e teknologjisë informative janë përmirësuar dukshëm mundësitë e
menaxhimit sa më efikas të biznesit në përgjithësi e të zinxhirit të furnizimit në veçanti.
Kompani të ndryshme të specializuara në teknologjinë informative kanë zhvilluar
aplikacione të ndryshme të cilat mundësojnë menaxhimin e thuajse çdo hapi të këtij
zinxhiri, por në fund vendimet përfundimtare i marrin ekspertët e thirrur për çështjet
konkrete në situatat konkrete.
Metodat e analizës së punimit janë të shumta duke bërë edhe kategorizimin e tyre në këtë
mënyrë:
- Metoda e analizës-duke analizuar të dhënat të cilat janë marr nga dy kompanit në
menahximin e zinxhirit të furnizimit.
- Metoda përshkruese-në këtë pjesë janë përshkruar definicione të ndryshme në
lidhje me menaxhimin dhe menaxhimin e zinxhirit të funrizimit.
- Metoda e anketës-nga kjo pjesë janë marr në anket një pjes e stafit menaxhues të
dy kompanive të cilat më së shumti mirren me menaxhimin e zinxhirit të furnizimit.
- Metoda grafike-Duke paraqitur të dhënat nga anket në mënyrë tabelare dhe grafike
për ti parë sa më mirë dhe për ti krahasuar rezultatet.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Për ketë punim diplome mbi temën Menaxhimi i riskut përgjatë zinxhirit të furnizimit në
dy kompania në Kosovë është përdorur metoda e pyetësorit, ku në këtë pyetësor janë
përgjigjur 10 menaxher të brendeve të ndryshme në kompanin Albi Commerc dhe Bucaj
ku është spjeguar i gjithë procesi i menaxhimit të zinxhirit të frunizimit. Në këtë pyetësor
janë parashtruar 5 pyetje rreth menaxhimit të rrezikut për gjatë zinxhirit të furnizimit dhe
nga përgjigjet e marra jemi në gjendje ta kuptojmë roli dhe rendësin e menaxhimit të
rrezikut përgjatë zinxhirit të furnizimit duke marrur si shemebull disa kompani të cilat
aktivitetin e tyre të tregtisë e realizojnë ne objektet e Albi Mall dhe Banka TEB

5.1

Rezultet e anketës

Mendimet e disa kompanive në Albi Mall në lidhje me zinxhirin e furnizimit

Pytja e parë hulumtuese ka të bëjë me nurmin e furnizuesve në disa kompani të marra në
anket në Albi Mall dhe në Bankën TEB.Nga kjo pytje do të paraqesim Figuran me të
dhënat.Me përgjigje 1-10 furnizues pjesmarrëse kanë qenë 66% e totalit të pjsemarrësve,
ndërsa me 10-15 furnizues kanë qenë 7% të pjesmarrësve, me mbi 20 kompani furnizuese
janë përgjigjur 20% të pjesmarrësve.
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Numri i furnizuesëve
1-10

10-15

15-20

>20

20%

7%
7%
66%

Figura 3 Sa furnizues keni ?
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Pytja tjetër hulumtuese ka të bëjë se sa janë të kënqur me mënyrën e furnizimit të cilat
rezultatet do ti paraqesim në Figuran e mëposhtem.Në lidhje me këtë pytje 86.67% të
kompanive janë të kënaqur dhe 6.67% janë pak të kënaqur ndërsa 6.67% janë pak të
kënaqur.

Sa jeni të kënaqur nga kompania frunizuese

6.67%
6.67%
Shumë
Pak
Pjesërisht
86.67%

Figura 4. Sa jeni të kënaqur me kompanitë me të cilat ju furnizojnë ?

25

Kompanitë janë të kënaqur nga ana e furnizuese shumë në një përqindje mjaft të madhe
83.33%, ndërsa mesatarisht janë 16.67% të pjesmarrësve.

Sa jeni te të kënaqur kompanitë/klientët me të cilat ju i
furnizoni

16.67%

Shumë
Mesatarisht

83.33%

Figura 5 Sa janë të kënaqur kompanitë/klientët me të cilat ju i furnizoni?
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Pyetja e katërt hulumtuese ka të bëjë me mënyren e blerjës së materialve dhe produktëve
të cilat do ti paraqesim në Figuran e mëposhtem.
Mënrya e blerjes së materialeve me porosi janë përgjigjur shumica e pjesmarrësve nga
firma 66.67% të pjesmarrësve, ndërsa direkt në vendin e biznesit janë përgjigjur 16.67%.

Si i bleni materialet ose produktet

16.67%

Me porosi online
Direkt ne vendin e biznesit

16.67%

Porosi me telefon
66.67%

Figura 6 Si i bleni materialet ose produktet?
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Pytja e pestë hulumtuese ka të bëjë me mënyren e realizimit të transportit të cilen do ta
paraqesim në Figuran e mëposhtem.Transporti nga kompania e specializuar për
transport janë përgjigjur 56.67% pjesmarrësve, ndërsa nga kompania furnizuese janë
pergjigjur 43.33% të pjesmarrësve.

Realizimi I transportit

Kompania e specializuar
per transport

43.33%
56.67%

Kompania furnizuese

Figura 7 Realizimi i transportit
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Pyetja e rradhës hulumtuese ka të bëjë nësë ndodhin raste në zhdukjen e mallit përgjatë
transportit të cilat rezultate do të i paraqesim në Figuran e mëposhtem.
Në këtë pjesë 76.67% janë përgjigjur me pergjigje qe ka shumë raste të rralla me humbjen
e mallrave, ndërsa me përgjigje jo janë përgjigjur 23.33% të pjesmarrësve.

A keni humbje/zhdukje të mallrave gjatë transportit?

23.33%

Jo
Shumë pak

76.67%

Figura 8 A keni humbje/zhdukje të mallrave gjatë transportit?
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Pyetja e rradhës ka të bëjë me deponimin e mallrave të cilat rezultatet do të i paraqesim
në Figuran e mëposhtem.Në lidhje me deponimin e produktëve me përgjigje po shpesh
janë përgjigjur 40% të pjesmarrësve, me përgjigje rrall janë përgjigjur 36.67% të
pjesmarrësve.

A i depononi mallrat/produktet?

6.67%
16.67%
40.00%

Po shpesh
Rrall
Shumë Rrall
Nuk I deponojmë

36.67%

Figura 9 A i depononi mallrat/produktet?
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Pytja e tetë më rradhë ka të bëjë me dëmtimin apo humbjen e mallit përgjatë transportit
të cilat rezultatet do të i paraqesim grafikikisht.Në lidhje me këtë pytje me përgjigje
kryesisht jo janë përgjigjur 70% të pjesmarrësve dhe me përgjigje pak janë përgjigjur
20% të pjesmarrësve.

A keni dëmtim apo humbje të mallrave gjatë deponimit?

10.00%

20.00%

Po
Pak
Jo kryesisht

70.00%

Figura 10 A keni dëmtim apo humbje të mallrave gjatë deponimit?
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Pytja e nëntë ka të bëjë me aplikimin e serverve për transportin e mallrave të cilat
rezultate do të i paraqesim grafikisht më poshtë.
Në lidhje me aplikimin e servereve për furnizim me përgjigje pozitive janë përgjigjur
83.33%, ndërsa me përgjigje negative 16.67.

A aplikoni ndonjë softuer për furnizim?

16.67%

Po
Jo

83.33%

Figura 11 A aplikoni ndonjë softuer për furnizim?
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Pyetja tjetër hulumtuese ka të bëjë me gabimet që mund të ndodhin përgjatë zinxhirit të
furnizimit të cilat do ti paraqesim ne Figuran e mëposhtme.Në këtë pjesë me përgjigje
që nuk gabojn në porosi të mallit janë përgjigjur 60% të pjesmarrësve dhe që gabojnë
janë përgjigjur 40% të pjesmarrësve.

Nëse po, sa shpesh ju ndodhë që të bëni porosi të gabuar

40.00%
Nuk gabojme ne porosi
Gabojme rralle
60.00%

Figura 12 Nëse po, sa shpesh ju ndodhë që të bëni porosi të gabuar
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Pyetja e njëmbëdhjetë ka të bëjë se sa janë të kënaqura kompanitë me mënyren e
furnizimit të cilat rezultate do ti paraqesim në grafik.Në lidhje me këtë pytje me përgjgije
që shumë janë kënaqur kanë qenë 100% të pjesmarrësve.

Sa janë te kënaqur me ju kompanitë te cilat ju furnizojnë ?

Perqindja

100.00%

Figura 13 Sa janë te kënaqur me ju kompanitë te cilat ju furnizojnë ?
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Pyetja e rradhës hulumtuese ka të bëjë me vonesat në plansimin e produktëve në treg të
cilat rezultate do ti paraqesim në Figuran e rradhës.
Në lidhje me vonesen në plasim të produktëve që ndodh ndonjëher janë përgjigjur 63.33%
të pjesmarrësve, ndërsa me përgjigje jo janë përgjigjur 36.67% të pjesmarrësve.

A keni vonesa të plasimit te produktit në treg

36.67%
Jo
Ndonjëher
63.33%

Figura 14 A keni vonesa të plasimit te produktit në treg?
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Pyetja tjetër hulumutese ka të bëjë me ndikimin e furnizimit me produkte në treg dhe
pasojat që mund të na sjell.Me ndikim negativsht vonesa e produktëve janë përgjigjur
63.33% të kompanive pjesmarrëse dhe me përgjigje jo janë përgjigjur 36.67% të
pjesmarrësve.

A ndikon negativisht vonesa e produkteve ne treg ?

36.67%
Kryesisht po
Ndonjëher

63.33%

Figura 15 A ndikon negativisht vonesa e produkteve ne treg ?
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Pyetja tjetër hulumtuese ka të bëjë me trajtimin e vonesave nga ana e kompanisë.
Trajtimi i vonesave nga ana e kompanisë me përgjigje kritkohen nga ana e kompanisë që
pret mallin janë përgjigjur 40% të pjesmarrësve dhe me përgjigje zëvendesohen me mallra
rezerv janë përgjigjur 33.33% të kompanive pjesmarrëse në anketë.

Nëse ka vonesa të furnizimit, si i trajtoni ato vonesa?

26.67%

33.33%

Zevendsohen me mallra
reserve

Kritikohen kompanite
Paguajne demshperblim

40.00%

Figura 16 Nëse ka vonesa të furnizimit, si i trajtoni ato vonesa?
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Pyetja e pesëmbëdhjet hulumtuese ka të bëjë me problemet që mund ti posedojnë bizenset
në aspektin e furnizimit.Në këtë pjesë me mungesë të stafit të aftësuar janë përgjigjur
50% të kompanive pjesmarrëse, dhe me mungesë të perkrahjes së bizneseve janë
përgjigjur 33.33% të kompanive pjesmarrëse.

Cilat janë problemet tjera qe ju preokupojnë si biznes në
aspektin e furnizimit

16.67%
Ndryshimi I ligjeve
Mungesa e perkrahjes se
bizneseve

50.00%
33.33%

Mungesa e stafit te
aftesuar

Figura 17 Cilat janë problemet tjera qe ju preokupojnë si biznes në aspektin e
furnizimit?
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Pyetja e fundit hulumtuese ka të bëjë me ndryshimet që do të kishin dëshirë të shfaqen në
metodat e furnizimit nga ana e bizneseve.
Në këtë pjesë me teper e-biznes(B2B) janë përgjigjur 43.33% të pjesmarrëse në anketë
dhe me Lehtesim te procedures eksport-import janë përgjigjur 30% të pjesmarrësve.

Ndryshimet në aspektin e bashkëpunimit me bizneset ne
zinxhirin e furnizimit

Me teper e-biznes(B2B)

30.00%
43.33%

Transaksione me te sigurta
Lehtesim te procedures
eksport-import

26.67%

Figura 18 Çka do të kishit ndryshuar ju në aspektin e bashkëpunimit me bizneset në
zinxhirin tuaj të furnizimit?
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5.2

Analiza e rezultatëve

Duke qenë se zyrtarët e kompanive janë të përfshirë drejtpërdrejtë në menaxhimin e tyre
dhe përballen me problemet ditore të funksionimit të kompanive të dhënat primare për
identifikimin e problemëve kryesore janë mbledhur duke zhvilluar një pyetsorë.Pyetsori
ka qenë i standarizuar,përveq pytjeve të hapura përfshinë edhe pohime. Janë gjithësej
gjashtëmbedhjet pytje që kanë ndihmuar në realizimin e punimit dhe hulumtimit të bërë
në lidhje me zinxhirin e furnizimit.Qëllimi i punimit është që të analizohet edhe roli i
eksportit dhe importit në rritje ekonomike në kushtet dhe rrethanat e kosovës,duke u
bazuar në ngecjet dhe problemet e kompanive të ofrohen altrenativa me qëllim te
përmisimit të tyre.Në këtë punim është gërshetuar edhe pjesa e furnizimit të mallrave në
mënyrë që të vëmë në pah faktorët përcaktues të tij.Viteve të fundit menaxhimi i zinxhirit
të furnizimit ka marr një zhvillim të konsiderueshëm duke ndikuar kështu drejtpërdrejtë
në rritje ekonomike. Në bazë të pytësorit kemi ardhur në përfundim se zinxhiri i furnizimi
për kompanit e anketuara posedon një rendësi të madhe në formimin dhe përparimin e
kompanisë dhe në tregun aktual,zinxhiri i furnizimit është forma ma e rendësishme në
arritjen dhe përparimin e të hyrave dhe në realizimin e fitimit në kompanitë e analizuara.
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6. DISKUTIME DHE KONKLUZIONE
Në këtë kapitull janë përmbledhur pikat kryesore nga i gjithë punimi për të shpjeguar më
mirë pyetjen hulumtuese.

Në këtë punim kemi arrdhur në përfundim se furnizimi dhe menaxhimi me furnizim
posedon një rendësi mjaft të madhe si te kompanit ashtu edhe te konsumatorët.
Ne kemi marr këtë përfundim duke analizuar anketen e relizuar në Albi Mall me 29
kompani që operojnë në këtë qendër Tregtare dhe Bankës TEB.
Realisht, duhet kuptuar që zinxhiri i furnizimit nuk është i thjeshtë, por një pjesë shumë
e komplikuar e proceseve të kompanisë pasi që kompanitë thuajse në 99% të rasteve nuk
kanë të bëjnë vetëm me një furnizues dhe me një konsumatorë. Kështu, meqë zinxhiri i
furnizimit mbulon gjithçka nga zhvillimi, bashkëveprimi, prodhimi, e logjistika, madje
edhe sistemet e informimit me qëllim të koordinimit të të këtyre aktiviteteve, organizatat
të cilat përbëjnë zinxhirin e menaxhimit janë të lidhura mes veti përmes një rrjedhe fizike,
informative, dhe financiare.
Gjatë viteve të fundit integrimi i zinxhirit të furnizimit ka fituar vëmendje të madhe nga
ana e akademikëve dhe menaxhereve të kompanive.Njohurit që ne posdojmë mbi
mënyren se si funksionon realizimi i integrimit te zinxhirit të furnizimit dhe se si
kompanitë ia dalinë të integrojnë veprimtaritë e tyre të brendeshme dhe të jashtme janë
ende të kufizuara.Një ashtu të kufizuara janë edhe dijet tona mbi madhësinë me të cilin
integrimi i zinxhirit të furnizimit lidhet apo ndikon mbi kënaqësinë e konsumatorit,
besnikrinë e konsumatorit dhe konkurencën e sipërmarrjes.Në literaturë mund të gjejmë
definicione të ndryshme të SCM-it të cilat vënë në theks ndonjë element më shumë se
tjetrin ose në përgjithësi përfshijnë më shumë ose më pak elemente si më të rëndësishme.
Në këtë rast rrjedhat fizike nënkuptojnë përfshirjen në transportimin, zhvendosjen, dhe
ruajtjen e të mirave dhe materialeve, duke përbërë pjesën bazë dhe më të dukshme të
zinxhirit të furnizimit.
Në anën tjetër rrjedhat informative, aspak më të pa rëndësishme se ato fizike, mundësojnë
që partnerët e ndryshëm në zinxhirin e furnizimit të mund të koordinojnë planet e tyre
afatgjate dhe të kontrollojnë rrjedhën e përditshme të të mirave dhe materialeve përgjatë
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zinxhirit të furnizimit. Rrjedhat informative nën ndikim të teknologjisë informative,
tanimë për shumë kompani janë edhe më të rëndësishme se sa ato fizike, meqë kjo
teknologji ka ndikuar që kompanitë të kenë një lloj motërzimi gjatë bashkëpunimit mes
tyre dhe jo vetëm të jenë pjesë e një zinxhiri të furnizimit. Ky lloj i ndërveprim i
kompanive mes veti nënkupton integrim të proceseve të biznesit.
Së fundi, rrjedhat financiare përcaktojnë llojet, kushtet dhe mënyrën e përcaktimit dhe
menaxhimit të pagesave hyrëse dhe dalëse.
Nga analiza e këtyre rrjedhave mund të përqendrohemi në këndvështrimin tjetër që është
definimi i aktiviteteve të një kompanie në menaxhimin efikas të zinxhirit të furnizimit.
Nga definicionet mësimdhënëse po dallojmë definicionin e bërë nga WebFinance Inc
(2013) ku theksohet që menaxhimi i zinxhirit të furnizimit paraqet:
“Menaxhimin e materialeve rrjedhëse së informacionëve në një zinxhir furnizimit që të
ofrohet shkalla më e lartë e kënaqjes së konsumatorëve me shpenzimet më të ulta të
mundëshme”
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